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as  a  result  of  my  experiences with  one  particular  year  three  teacher  at 
Bronte Public School  in Sydney. But  let me go back a bit  further  to begin 
with. For me  the  journey  starts  in my own experience and practice.  I  like 
lots of other kids around Australia got  into youth  theatre. Unlike a  lot of 
other kids I pretended I was Shirley Bassey singing at the top of my lungs on 
the  balcony  of  our  house  in  Sydney.  I was  also  secretly  in  love with  the 
music  of  Roy Orbison  and  Kamal,  thanks  to my  parents.  A  strange  child 
indeed. My  interest  in  the art  forms of performance and  theatre extends 
back into my childhood. I had a mother who was a voracious theatre‐goer. I 
have many happy memories of being taken to Saturday matinees of block‐
buster  musicals  in  Sydney’s  Haymarket  and  shows  at  the  Sydney  Opera 
House which,  in  the mid‐1970s, was  considered  the epicentre of  theatre. 
But  I  remember  as  a  young  child wanting  to  do  “it”  not  just  be  on  the 
receiving end of “it.” Weekends were spent devising performances with the 
neighbourhood kids  that  I can now claim as being a protean  form—some 
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drama,  some  dance,  some  music.  And  of  course  I  inevitably  joined  a 
children’s theatre group. A biggest turning point occurred for me at Bronte 
Public  School.  My  year  three  teacher,  Mr.  Baynham,  let  us  write 
adaptations of well‐loved stories and put them into the end of year school 
concert. I became Fluffy Bum the witch’s cat, Alice in her Wonderland and 






My  involvement  in  theatre  continued  and  increased  as  I  worked  with 




































All  children  and  young  people  should  have  a  high  quality  arts 





























NAAE  advocates  for  arts  education  in  both  institutional  and 
community  settings,  develops  arts  education  policy,  and 
promotes  quality  teaching  and  learning  in  the  arts.  As  the 
recognised peak association  in the arts  learning area, the NAAE 
provides access  to an extensive network of arts educators and 






















































balanced  and  dynamic  education  rich  in  arts  and  cultural 
experiences.  Every  child  deserves  such  an  education,  with 
carefully planned opportunities to learn in and through the arts. 
Education  systems  that value and develop  individuals’  creative 
capacities help  to position Australia  as  a  vibrant nation  in  the 
global context. 
 
A  growing  body  of  international  and  Australian  research 
demonstrates  the  multiple  benefits  of  an  arts‐rich  education 
from an early age. Over and above the obvious development of 
individual  creativity  and  self‐expression,  school‐based  arts 
participation can  increase  learners’ confidence and motivation, 
thereby improving school attendance rates, academic outcomes 
and  the wellbeing  and  life  skills of  children  and  young  people 
((Ministerial  Council  for  Education,  Employment.  Training  and 
Youth Affairs and Cultural Ministers Council, 2007, 4). 
 
These  are  heady  statements.  Again,  one would  believe  that  if  arts 
and  education  ministers,  at  both  Federal  and  state/territory  level, 
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2 A full copy of the NAAE Briefing paper (2008) is as an appendice at the end of 

















































disciplines  of  English,  mathematics,  science,  languages, 
humanities and the arts, to understand the spiritual, moral and 










English and mathematics are of  fundamental  importance  in all 
years of schooling and are  the primary  focus of  learning  in  the 












can change their  lives. We would be  failing our children  if we 











In  February  2009  NAAE  received  a  written  response  to  the  request  to 
include the Arts in the national curriculum. NCB Chair, Barry McGaw stated 
that “MCEETYA determines the coverage of national curriculum and hence 
if and when arts will be  included  in national  curriculum”  (McGaw, 2009). 
From  this  response  the  line  of  action  for NAAE was  clear.  Somehow  the 
debate  needed  to  be  taken  to  MCEETYA  as  the  body  that  drives  the 
national curriculum agenda. The relationship between the development of 
disciplines in the national curriculum and the Melbourne Declaration seem, 
at  face  value,  to  be  closely  aligned. NAAE  sought  clarification  about  this 
dialogue and were told; 
 
The  Melbourne  Declaration  provides  the  national  curriculum 
with a framework, with an additional list for learning areas going 
forward  to  MCEETYA  for  approval  at  the  mid‐year  meeting. 















Since  late  last  year  federal Arts Minister  Peter Garrett  ha[d] 




























Creativity,  interpretation,  innovation  and  cultural 
understanding are all sought after skills for new and emerging 
industries of the 21st century. Arts education provides students 
with  the  tools  to develop  these skills. …  Including arts on  the 
national  curriculum  also  ensures  that  training  for  teachers  is 
prioritised.  This means  greater  opportunities  for  teachers  to 
expand  and  update  their  arts  skills  and  knowledge  and  also 
ensures  students  receive  high  quality  instruction.  …  The 
Government is committed to providing students with a world‐
class,  rigorous national  curriculum  from  kindergarten  to  year 
12 (Garrett in Pratt, 2009). 
 
Many of you will be asking the question – didn’t we try to include the arts 
in an Australian curriculum in 1992? The answer is yes and it failed. Why? 
Because we tried to include all five art forms at all levels of schooling and 
simply the timetable didn’t stretch that far. It also failed because the issues 
of training a teacher workforce and resourcing schools appropriately were 
not addressed. Both issues are at the forefront of curriculum development 
and pedagogical renewal for the arts. This will be a REAL attempt‐ beyond 
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rhetoric – to incorporate the core content of the arts as basic elements of 
early years, primary and secondary school education.  
 
Do We Really Need the Arts? 
The Arts are indeed an absolute necessity, an essential part of life. The 
skeptic might disagree and point to food, shelter, love as the true 
essentials. But the Arts provide something that has always been there and 
must be satisfied as surely as our stomachs. If food and shelter give us life, 
the Arts give us something to live for. 
 
What does it mean to be literate in the arts? Does it mean that students 
not only should receive the signal system we call the arts, but also be 
competent in sending aesthetic signals too? Can one be literate with only 
the capacity to appreciate the arts, and not the ability to communicate 
meaningfully with others? We hear a lot of talk these days about getting 
back to basics. This is what was at the heart of the drive for a National 
Curriculum for Australian Schools, a kind of de‐cluttering, and a return to 
the fundamentals of education. This is a notion that I do not have an 
argument with. But do teachers in our schools really need to provide 
education to students on pet care and driver education ‐ these are frills. 
Arts education is not a frill it is a basic. There is another area that simmers 
just below the surface and it might prove to an important linchpin in our 
efforts to improve education. I refer to the arts and the sciences and the 
tenuous link between the two these days. What I am talking about is the 
risk in which we put ourselves by divorcing one from the other in our 
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minds, if not in our schools. Tomorrow’s scientists, mathematicians, 
engineers and doctors need a grounding in the arts to stimulate their 
curiosity and creativity to helps them perceive the world in new and 
different ways. 
 
Our children and young people need to learn how to see and hear and how 
to make images for others to see and hear. We need to give them tools to 
become cultural code breakers so that they may participate fully in 
contemporary society. This is especially vital in an information age when 
the ubiquity of television and the internet, whose messages are 
simultaneously verbal and non‐verbal, have become almost co‐equal with 
print as a principal medium of communication, at all levels and in all parts 
of the globe. 
 
Conclusion 
Australia’s children and young people need to learn not just how to read 
and write and spell, but how to dance, and sing and paint. We must help 
our children and young people give the deepest expression to the human 
spirit that words alone cannot convey. We must, in the push for school 
renewal, celebrate the joyful capacity of our children and young people to 
communicate through the non‐verbal symbol systems of the arts. 
 
When all is said and done, in truth I am less concerned with the 
development of curriculum than I am about the inspiration of our teachers 
and their students – just like my year three teacher Mr Bayham who 
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opened a window into a possible life for me. To achieve excellence in our 
schools, be it the independent schooling sector, Catholic Education or 
Education Queensland we need more creativity and less conformity in the 
classroom if we are truly going to enable our students with skills, 
understandings and abilities needed for the 21st century. 
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